BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**Tên dự án, dự thảo: Nghị định quy định hoạt động vận tải đường bộ**

**I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI**

**1. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 50 | 11.932 | 596.600 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 50 | 71.589 | 3.579.450 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 50 | 23.863 | 1.193.150 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 50 | 47.726 | 2.386.300 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 50 | 71.589 | 3.579.450 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 50 | 23.863 | 1.193.150 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 50 | 47.726 | 2.386.300 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **15.200.756** |  |

**2. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN do bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 30 | 11.932 | 357.945 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 30 | 71.589 | 2.147.670 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 30 | 23.863 | 715.890 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 30 | 47.726 | 1.431.780 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 30 | 71.589 | 2.147.670 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 30 | 23.863 | 715.890 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 30 | 47.726 | 1.431.780 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **9.234.981** |  |

**3. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 20 | 11.932 | 238.630 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 20 | 71.589 | 1.431.780 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 20 | 23.863 | 477.260 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 20 | 47.726 | 954.520 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 20 | 71.589 | 1.431.780 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 20 | 23.863 | 477.260 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 20 | 47.726 | 954.520 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **5.775.583** |  |

**4. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép liên vận ASEAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp Giấy phép liên vận của phương tiện | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 40 | 11.932 | 477.260 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 40 | 23.863 | 954.520 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 40 | 71.589 | 2.863.560 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 40 | 23.863 | 954.520 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 40 | 47.726 | 1.909.040 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 40 | 71.589 | 2.863.560 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 40 | 23.863 | 954.520 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 40 | 47.726 | 1.909.040 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **13.172.376** |  |

**5. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN do bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 30 | 11.932 | 357.945 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 30 | 23.863 | 715.890 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 30 | 71.589 | 2.147.670 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 30 | 23.863 | 715.890 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 30 | 47.726 | 1.431.780 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 30 | 71.589 | 2.147.670 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 30 | 23.863 | 715.890 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 30 | 47.726 | 1.431.780 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **9.234.981** |  |

**6. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 20 | 11.932 | 389.580 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 20 | 23.863 | 477.260 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 20 | 71.589 | 1.431.780 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 20 | 23.863 | 477.260 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 20 | 47.726 | 954.520 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 20 | 71.589 | 1.431.780 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 20 | 23.863 | 477.260 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 20 | 47.726 | 954.520 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **5.775.583** |  |

**II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**

**1. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 50 | 11.932 | 596.600 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 50 | 71.589 | 3.579.450 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 50 | 23.863 | 1.193.150 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 50 | 47.726 | 2.386.300 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 50 | 71.589 | 3.579.450 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 50 | 23.863 | 1.193.150 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 50 | 47.726 | 2.386.300 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **15.200.756** |  |

**2. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS do bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 40 | 11.932 | 477.260 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 40 | 71.589 | 2.863.560 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 40 | 23.863 | 954.520 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 40 | 47.726 | 1.909.040 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 40 | 71.589 | 2.863.560 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 40 | 23.863 | 954.520 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 40 | 47.726 | 1.909.040 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **12.217.856** |  |

**3. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 20 | 11.932 | 238.630 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 20 | 71.589 | 1.431.780 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 20 | 23.863 | 477.260 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 20 | 47.726 | 954.520 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 20 | 71.589 | 1.431.780 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 20 | 23.863 | 477.260 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 20 | 47.726 | 954.520 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **5.775.583** |  |

**4. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD cho phương tiện | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 40 | 11.932 | 477.260 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 40 | 23.863 | 954.520 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 40 | 71.589 | 2.863.560 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 40 | 23.863 | 954.520 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 40 | 47.726 | 1.909.040 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 40 | 71.589 | 2.863.560 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 40 | 23.863 | 954.520 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 40 | 47.726 | 1.909.040 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **13.172.376** |  |

**5. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD do bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD cho phương tiện | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 25 | 11.932 | 298.288 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 25 | 23.863 | 596.575 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 25 | 71.589 | 1.789.725 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 25 | 23.863 | 596.575 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 25 | 27.726 | 1.193.150 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 25 | 71.589 | 1.789.725 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 25 | 23.863 | 596.575 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 25 | 27.726 | 1.193.150 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **8.340.119** |  |

**6. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận GMS do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD cho phương tiện | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 15 | 11.932 | 178.973 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 15 | 23.863 | 357.945 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 15 | 71.589 | 1.073.835 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 15 | 23.863 | 357.945 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 15 | 47.726 | 715.890 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 15 | 71.589 | 1.073.835 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 15 | 23.863 | 357.945 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 15 | 47.726 | 715.890 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **5.118.614** |  |

**7. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện** **của các nước thực hiện Hiệp định GMS tại Việt Nam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị gia hạn | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 30 | 11.932 | 357.945 |  |
| 1.2 | Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD | Bản chính | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 30 | 11.932 | 357.945 |  |
| 1.3 | Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 30 | 23.863 | 715.890 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 30 | 71.589 | 2.147.670 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 30 | 23.863 | 715.890 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 30 | 47.726 | 1.431.780 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 30 | 71.589 | 2.147.670 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 30 | 23.863 | 715.890 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 30 | 47.726 | 1.431.780 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **10.306.816** |  |

**8. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đối với phương tiện thương mại**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 300 | 11.932 | 3.579.600 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 1.3 | Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào, Campuchia (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 300 | 71.589 | 21.476.700 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 300 | 47.726 | 14.317.800 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 8 | 23.863 |  |  |  | 5 | 190.904 | 954.520 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 300 | 71.589 | 21.476.700 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 300 | 47.726 | 14.317.800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **104.758.720** |  |

**9. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đối với xe phi thương mại**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.2 | Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu). Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, các nhân với phương tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 1.3 | Đối với đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh, trên lãnh thổ Lào, Campuchia (bản sao có chứng thực) | Chứng thực | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **74.261.756** |  |

**10. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đối với phương tiện thương mại do bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 1.3 | Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào, Campuchia (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **69.489.156** |  |

**11. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đối với phương tiện phi thương mại do bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 150 | 11.932 | 1.789.800 |  |
| 1.2 | Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu). Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, các nhân với phương tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 1.3 | Đối với đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh, trên lãnh thổ Lào, Campuchia (bản sao có chứng thực) | Chứng thực | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **55.767.906** |  |

**12. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đối với phương tiện phi thương mại do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 100 | 11.932 | 1.193.200 |  |
| 1.2 | Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu). Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, các nhân với phương tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 1.3 | Đối với đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh, trên lãnh thổ Lào, Campuchia (bản sao có chứng thực) | Chứng thực | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 100 | 71.589 | 7.158.900 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 100 | 47.726 | 4.772.600 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 100 | 71.589 | 7.158.900 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 100 | 47.726 | 4.772.600 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **34.887.756** |  |

**13. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đối với phương tiện phi thương mại do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 100 | 11.932 | 1.193.200 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 1.3 | Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào, Campuchia (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 100 | 71.589 | 7.158.900 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 100 | 47.726 | 4.772.600 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 100 | 71.589 | 7.158.900 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 100 | 47.726 | 4.772.600 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **32.501.456** |  |

**14. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị gia hạn | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 150 | 11.932 | 1.789.800 |  |
| 1.2 | Giấy phép liên vận | Bản chính | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 150 | 11.932 | 1.789.800 |  |
| 1.3 | Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **50.398.806** |  |

**15. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 150 | 11.932 | 1.789.800 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 1.3 | Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| 1.4 | Hợp đồng đối tác giữa đơn vị kinh doanh vận tải Việt Nam với đối tác của Lào và/hoặc Campuchia (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **62.926.806** |  |

**16. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Bổ sung, thay thế phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 100 | 11.932 | 1.193.200 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 1.3 | Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 100 | 47.726 | 4.772.600 |  |
| 1.4 | Hợp đồng đối tác giữa đơn vị kinh doanh vận tải Việt Nam với đối tác của Lào và/hoặc Campuchia (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 100 | 47.726 | 4.772.600 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 100 | 71.589 | 7.158.900 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 100 | 47.726 | 4.772.600 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 100 | 71.589 | 7.158.900 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 100 | 47.726 | 4.772.600 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **42.046.656** |  |

**17. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộquốc tế giữa Việt Nam và Campuchia của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 400 | 11.932 | 4.772.800 |  |
| 1.2 | Phương án kinh doanh vận tải | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 400 | 47.726 | 19.090.400 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 400 | 71.589 | 28.635.600 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 400 | 23.863 | 9.545.200 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 400 | 47.726 | 19.090.400 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 400 | 71.589 | 28.635.600 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 400 | 23.863 | 9.545.200 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 400 | 47.726 | 19.090.400 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **367.776.756** |  |

**18. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia do bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộquốc tế giữa Việt Nam và Campuchia của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.2 | Phương án kinh doanh vận tải | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **69.489.156** |  |

**19. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộquốc tế giữa Việt Nam và Campuchia của đơn vị kinh doanh vận tải | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 80 | 11.932 | 954.560 |  |
| 1.2 | Phương án kinh doanh vận tải | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 80 | 47.726 | 3.818.080 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 80 | 71.589 | 5.727.120 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 80 | 23.863 | 1.909.040 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 80 | 47.726 | 3.818.080 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 80 | 71.589 | 5.727.120 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 80 | 23.863 | 1.909.040 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 80 | 47.726 | 3.818.080 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **27.967.476** |  |

**20. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phương tiện thương mại**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 350 | 11.932 | 4.176.200 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| 1.3 | Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Campuchia (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 350 | 71.589 | 25.056.150 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 350 | 47.726 | 16.704.100 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 350 | 71.589 | 25.056.150 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 350 | 47.726 | 16.704.100 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **121.391.256** |  |

**21. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phương tiện phi thương mại**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân phải xuất trình thêm bản sao hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhâ | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 1.3 | Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền đối với xe công vụ | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **64.716.556** |  |

**22. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia đối với phương tiện thương mại do hết hạn, bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 1.3 | Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Campuchia (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **69.489.156** |  |

**23. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phương tiện phi thương mại do hết hạn, bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 120 | 11.932 | 1.431.840 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân phải xuất trình thêm bản sao hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhâ | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 120 | 23.863 | 2.863.560 |  |
| 1.3 | Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền đối với xe công vụ | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 120 | 47.726 | 5.727.120 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 120 | 71.589 | 8.590.680 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 120 | 23.863 | 2.863.560 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 120 | 47.726 | 5.727.120 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 120 | 71.589 | 8.590.680 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 120 | 23.863 | 2.863.560 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 120 | 47.726 | 5.727.120 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **44.670.596** |  |

**24. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phương tiện thương mại do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 70 | 11.932 | 835.240 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 1.3 | Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Campuchia (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 70 | 71.589 | 5.011.230 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 70 | 47.726 | 3.340.820 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 70 | 71.589 | 5.011.230 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 70 | 47.726 | 3.340.820 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **24.507.336** |  |

**25. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phương tiện phi thương mại do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 120 | 11.932 | 1.431.840 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân phải xuất trình thêm bản sao hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhâ | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 120 | 23.863 | 2.863.560 |  |
| 1.3 | Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền đối với xe công vụ | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 120 | 47.726 | 5.727.120 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 120 | 71.589 | 8.590.680 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 120 | 23.863 | 2.863.560 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 120 | 47.726 | 5.727.120 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 120 | 71.589 | 8.590.680 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 120 | 23.863 | 2.863.560 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 120 | 47.726 | 5.727.120 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **44.670.596** |  |

**26. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị gia hạn | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 70 | 11.932 | 835.240 |  |
| 1.2 | Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia | Bản chính | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 70 | 11.932 | 835.240 |  |
| 1.3 | Giấy đăng ký phương tiện | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 70 | 71.589 | 5.011.230 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 70 | 47.726 | 3.340.820 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 70 | 71.589 | 5.011.230 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 70 | 47.726 | 3.340.820 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **23.672.166** |  |

**27. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Campuchia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 150 | 11.932 | 1.789.800 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 1.3 | Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **55.767.906** |  |

**28. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Campuchia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 70 | 11.932 | 835.240 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 1.3 | Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 70 | 47.726 | 3.340.820 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 70 | 71.589 | 5.011.230 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 70 | 47.726 | 3.340.820 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 70 | 71.589 | 5.011.230 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 70 | 47.726 | 3.340.820 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **27.848.156** |  |

**29. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Campuchia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thông báo ngừng khai thác tuyến | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 50 | 11.932 | 596.600 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 50 | 71.589 | 3.579.450 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 50 | 23.863 | 1.193.150 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 50 | 47.726 | 2.386.300 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 50 | 71.589 | 3.579.450 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 50 | 23.863 | 1.193.150 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 50 | 47.726 | 2.386.300 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **15.200.756** |  |

**30. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộquốc tế giữa Việt Nam và Lào | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 450 | 11.932 | 5.369.400 |  |
| 1.2 | Phương án kinh doanh vận tải | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 450 | 47.726 | 21.476.700 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 450 | 71.589 | 32.215.050 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 450 | 23.863 | 10.738.350 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 450 | 47.726 | 21.476.700 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 450 | 71.589 | 32.215.050 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 450 | 23.863 | 10.738.350 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 450 | 47.726 | 21.476.700 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **155.992.656** |  |

**31. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào do bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộquốc tế giữa Việt Nam và Lào | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 300 | 11.932 | 3.579.600 |  |
| 1.2 | Phương án kinh doanh vận tải | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 300 | 47.726 | 14.317.800 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 300 | 71.589 | 21.476.700 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 300 | 47.726 | 14.317.800 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 300 | 71.589 | 21.476.700 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 300 | 47.726 | 14.317.800 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **104.090.556** |  |

**32. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộquốc tế giữa Việt Nam và Lào | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 150 | 11.932 | 1.789.800 |  |
| 1.2 | Phương án kinh doanh vận tải | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **52.188.456** |  |

**33.TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào đối với phương tiện thương mại**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 450 | 11.932 | 5.369.400 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 450 | 23.863 | 8.765.550 |  |
| 1.3 | Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào). | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 450 | 23.863 | 8.765.550 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 450 | 71.589 | 32.215.050 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 450 | 23.863 | 10.738.350 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 450 | 47.726 | 21.476.700 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 450 | 71.589 | 32.215.050 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 450 | 23.863 | 10.738.350 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 450 | 47.726 | 21.476.700 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **152.047.056** |  |

**34. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cho phương tiện thương mại do bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 1.3 | Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào). | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **69.489.156** |  |

**35. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cho phương tiện phi thương mại**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 1.3 | Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp xe công vụ và xe của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đi công tác) | Bản chính | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 1.4 | Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào) | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **79.034.356** |  |

**36. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cho phương tiện phi thương mại do bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 70 | 11.932 | 835.240 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 1.3 | Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp xe công vụ và xe của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đi công tác) | Bản chính | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 1.4 | Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào) | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 70 | 47.726 | 3.340.820 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 70 | 71.589 | 5.011.230 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 70 | 47.726 | 3.340.820 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 70 | 71.589 | 5.011.230 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 70 | 23.863 | 1.670.410 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 70 | 47.726 | 3.340.820 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **27.848.156** |  |

**37. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 100 | 11.932 | 1.193.200 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 1.3 | Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào). | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 100 | 71.589 | 7.158.900 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 100 | 47.726 | 4.772.600 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 100 | 71.589 | 7.158.900 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 100 | 23.863 | 2.386.300 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 100 | 47.726 | 4.772.600 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **348.887.756** |  |

**38. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị gia hạn | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.2 | Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào | Bản chính | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.3 | Giấy đăng ký phương tiện | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **67.102.956** |  |

**39.TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Lào**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Lào | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 350 | 11.932 | 4.176.200 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải, phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| 1.3 | Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Lào | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 350 | 47.726 | 16.704.100 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 350 | 71.589 | 25.056.150 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 350 | 47.726 | 16.704.100 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 350 | 71.589 | 25.056.150 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 350 | 47.726 | 16.704.100 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**40. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Bổ sung, thay thế, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Lào**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Lào | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 150 | 11.932 | 1.789.800 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải, phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 1.3 | Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Lào | Bản chính | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **55.767.906** |  |

**41. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép vận tải đường bộ loại A, B, C, E, F, G đối với phương tiện thương mại**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 550 | 11.932 | 6.562.600 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 550 | 23.863 | 13.124.650 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 550 | 71.589 | 39.373.950 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 550 | 23.863 | 13.124.650 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 550 | 47.726 | 26.249.300 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 550 | 71.589 | 39.373.950 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 550 | 23.863 | 13.124.650 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 550 | 47.726 | 26.249.300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **177.469.406** |  |

**42. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép vận tải đường bộ loại A, B, C, E, F, G đối với xe công vụ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 300 | 11.932 | 3.579.600 |  |
| 12 | Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 1.3 | Thư mời của đối tác phía Trung Quốc nêu rõ tuyến đường, cửa khẩu và thời gian mời (trường hợp bản gốc không có tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực) | Bản gốc | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 1.4 | Quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền | Bản gốc | 2,0 | 23.863 |  |  |  | 300 | 47.726 | 14.317.800 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 300 | 71.589 | 21.476.700 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 300 | 47.726 | 14.317.800 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 300 | 71.589 | 21.476.700 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 300 | 47.726 | 14.317.800 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **118.408.356** |  |

**43. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ loại A, B, C, E, F, G do hết hạn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 350 | 11.932 | 4.176.200 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 350 | 71.589 | 25.056.150 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 350 | 47.726 | 16.704.100 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 350 | 71.589 | 25.056.150 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 350 | 47.726 | 16.704.100 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **113.039.206** |  |

**44. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ loại A, B, C, E, F, G bị mất hoặc bị hư hỏng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp lại giấy phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 350 | 11.932 | 4.176.200 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 350 | 71.589 | 25.056.150 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 350 | 47.726 | 16.704.100 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 350 | 71.589 | 25.056.150 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 350 | 23.863 | 8.352.050 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 350 | 47.726 | 16.704.100 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **113.039.206** |  |

**45. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải loại D cho phương tiện vận tải của Việt Nam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.2 | Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **55.171.356** |  |

**46. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép vận tải loại D cho phương tiện vận tải của Trung Quốc**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế loại D | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 200 | 11.932 | 2.386.400 |  |
| 1.2 | Giấy Giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của phía Trung Quốc (bản sao kèm bản dịch có chứng thực các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 1.3 | Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 1.4 | Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 1.5 | Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 200 | 71.589 | 14.317.800 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 200 | 23.863 | 4.772.600 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 200 | 47.726 | 9.545.200 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **69.489.156** |  |

**53. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc do bị thu hồi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị cấp phép | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 150 | 11.932 | 1.789.800 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **48.609.006** |  |

**48. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị gia hạn | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 150 | 11.932 | 1.789.800 |  |
| 1.2 | Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc | Bản chính | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 1.3 | Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **52.188.456** |  |

**49. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 300 | 11.932 | 3.579.600 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 1.3 | Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc | Bản chính | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 300 | 71.589 | 21.476.700 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 300 | 47.726 | 14.317.800 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 300 | 71.589 | 21.476.700 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 300 | 23.863 | 7.158.900 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 300 | 47.726 | 14.317.800 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **104.090.556** |  |

**50. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** | **Số lần thực hiện/01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc | Viết đơn | 0,5 | 23.863 |  |  |  | 150 | 11.932 | 1.789.800 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh | Chứng thực | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 1.3 | Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc | Bản chính | 1,0 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 2.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 2.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** |  | 4 | 23.863 |  |  |  | 3 | 95.452 | 286.356 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trực tiếp |  | 3 | 23.863 |  |  |  | 150 | 71.589 | 10.738.350 |  |
| 6.2 | Trực tuyến |  | 1 | 23.863 |  |  |  | 150 | 23.863 | 3.579.450 |  |
| 6.3 | Bưu chính |  | 2 | 23.863 |  |  |  | 150 | 47.726 | 7.158.900 |  |
| **TỔNG** | | |  |  |  |  |  |  |  | **52.188.456** |  |